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ABSTRAKT
Ky punim paraqet kuptimin e edukimit dhe pabarazinë në të ardhura, si dhe ndikimin e tij në
gjitha kontinetet e botës.
Ky punim përbëhet nga shumë pika të vlefshme që nxjerrin në pah kuptimin e të ardhurave
dhe rëndësinë e pabarazisë, faktorët që ndikojnë në pabarazi, teoritë e shpërndarjes së të
ardhurave, matësit e pabarazisë së të ardhurave, kuptimin e pabarazisë në edukim dhe matësit
e pabarazisë në edukim. Duke patur parasysh se pabarazia e të ardhurave varët nga shumë
faktorë ekonomik, politik dhe social atëherë gjatë elaborimit të këtij punimi do të kemi një
gjithpërfshirje të këtyre faktorëve.
Punim poashtu do të jep detaje të mjaftueshme rreth situatave aktuale që gjenden vendet e
ndryshme të botës sa i përketë edukimit dhe pabarazisë së të ardhurave. Përmes hulumtimeve
të bëra nga organizata dhe autorë të ndryshëm do t`i nxjerrim rezultatet e nevojshme që na
paraqesin saktë se me qfarë pabarazi përballën vendet e ndryshme të botës. Të gjitha
statistikat janë të llogaritura nga koeficienti Gini.
Ky punim përfshin të gjitha elementet e nevojshme për të dhënë informacionet adekuate për
çështjen që do diskutojmë nëpërmes kapitujve në vijmë.

Fjalë kyçe: Të ardhura, Edukimi, Pabarazia, Shpërndarja e të ardhurave
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1. HYRJE
Pabarazia në edukim dhe të ardhura janë dy koncepte shumë aktuale dhe problematike viteve
të fundit.
Matjet e pabarazisë në të ardhura japin informata për dallimet në mbarëvajtjen materiale
ekzistuese tek ekonomitë familjare ose individët që janë treguesit kryesor të kohezionit
social. Matësit e pabarazisë, gjithashtu, janë të rëndësishme për parashikimin e ndikimit të
zhvillimit ekonomik në reduktimin e varfërisë.

Mundësitë e barabarta për edukim mund të ndihmojnë në nxitjen e rritjes ekonomike
afatgjatë, përfshirëse dhe kohezionit social. Politikat e suksesshme të edukimit dhe
shkathtësive mund t'u japin mundësi individëve të arrijnë potencialin e tyre të plotë dhe të
gëzojnë frytet e punës së tyre, pavarësisht nga rrethanat e tyre në lindje.

Nivelet në rritje të shkollimit formal kanë kontribuar në rritjen e standardeve të jetesës dhe
për të zhdukur varfërinë ekstreme në mbarë botën në dekadat e fundit. Megjithatë, pabarazia
në shpërndarja e të ardhurave e cila është treguesi më i rëndësishëm i qasjes relative për
mirëqenien materiale mbetet kokëfortësi e lartë në shumicën e rajoneve të botës. Për më tepër,
vendet me nivele të ngjashme të arsimimit dhe shpesh të ngjashme nivelet e të ardhurave
mesatare paraqesin arritje dramatike të ndryshme në drejtim të kapitalit. Ka arsye të mira për
të menduar se një pjesë e konsiderueshme e shpjegimit mund të qëndrojnë në tiparet e sistemit
arsimor të adoptuar nga secili vend.

Në Kosovë pabarazia e të ardhurave është shumë e lartë, kjo pabarazi konsiderohet si më e
lartë në rajonin ballkanik.

Ky punim përbëhet nga shtatë kaptiujë. Kapitulli i parë paraqet hyrjen, në kapitullin e dytë
diskutohet shqyrtimi i literaturës, që përfshinë kuptimin e të ardhurave, kuptimin dhe
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rëndësinë e pabarazisë, faktorët e pabarazisë së të ardhurave, matësit e pabarazisë së të
ardhuratve, pabarazia dhe edukimin, matësit e pabarazisë në edukim dhe ndikimi i shkaqet
që sjellin pabarazinë e të adhurave, etj.
Kapitulli i tretë pasqyron deklarimin e problemit, ku fokusi kryesor në këtë kapitull është
arsyja se pse trajtohet kjo temë cilat janë problemet që paraqiten nga pabarazia e të ardhurave
dhe edukimit.
Kapitulli i katërt pasqyron metodologjinë e punimit, ku në këtë pjesë tregohen cilat forma të
literaturave janë përdorur në këtë punim dhe metodat kryesore të punimit.
Kapitulli i pesë paraqet rezultatet e punimit, ku në këtë kapitull kemi paraqitur gjetjet nga
rezultatet e hulumtimeve nga autorë ndërkombëtar lidhur me gjendjen e pabarazisë së të
ardhurave dhe edukimit në të botën.
Kapitulli i gjatë paraqet disuktimet dhe rekomandimet, në këtë kapitull do të jepen disa nga
pika kyçe që përmbledhin gjithë punimin dhe rekomandimet kryesore.
Kapitulli i shtatë përfshinë referencat.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Kuptimi i të ardhurave

Pse fokusohemi në të ardhura më shumë sesa në ndonjë sasi tjetër të matshme? Në shumë
trajtime, të ardhurat janë subjekt që luan një ose dy role, nganjëherë të dyja:
❖ Të ardhurat si përfaqësim i mirëqenies ekonomike. Mëqënese çdokush është
individual, atëherë qasja e ekonomisë sociale është e arsyeshme që të jetë e shqetësuar
për mirëqenien ose dobinë individuale. Në disa aspekte ka e të ardhurave që e
argumentojnë këtë, por është argumentuar se shpenzimet e konsumit munden të jetë
një tregues më i përshtatshëm ekonomik (Blundell dhe Preston 1998), gjithashtu
duhet të pranohet se mirëqenia individuale mund të përcaktohet jo vetëm nga niveli i
të ardhurave të veta por edhe nga lidhja e tij me të ardhurat e të tjerëve (Ferrer-iCarbonell 2005).
❖ Të ardhurat si komandë mbi burimet. Ky rol i të ardhurave mund të interpretohet
në më shumë se një mënyrë. Nëse dikush ka në mendje fuqinë e shpenzimeve atëherë
ndoshta të ardhurat e disponueshme (të ardhurat pas taksave dhe zbritjeve të
detyrueshme?) mund të jetë një koncept i përshtatshëm. Por nëse “cilësisa e mirë”
është e lidhur me fuqinë e ekonomisë dhe statusi atëherë një masë e pasurisë mund të
jetë më e përshtatshme.
Fokusi në të ardhurat siç është konvencionaliteti i qartë ka mangësi. Një përdorimi jokritik i
të ardhurave në secilin nga rolet e mësipërme mund të shpërfillë për shkak të çështjeve të
kohës (të ardhurat e njerëzve shpesh ndryshojnë sistematikisht gjatë jetës së tyre) dhe të
rrezikut (të ardhurat e njerëzve shpesh ndryshojnë në mënyrë të ç`rregullt në një afat të
shkurtër). Gjithashtu të hapura janë teoritë e rëndësishme dhe pyetje praktike për secilin lloj
të të ardhurave dhe duhet të jetë e qartë kush ose çka është “marrësi i të ardhurave” (një
person i vetëm? një familje? një tatimpagues?), kujdes i veçantë duhet të merret kur përdoren
të dhëna standarde për të bërë krahasime ndërkombëtare (Frank A. Cowell, 2007).
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2.2. Kuptimi dhe rëndësia e pabarazisë

Pabarazia do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm: nëse pabarazia duhet të
përfshijë koncepte etike të tilla si dëshira e një sistemi të veçantë të shpërblimeve ose thjesht
kjo do të thotë se të ardhurat janë subjekt i shumë debateve. Këtu do të konceptojmë
pabarazinë si shpërbërje të një shpërndarjeje, qoftë ajo të ardhura, konsum ose ndonjë
mirëqenie tjetër tregues ose atribut i një popullsie.

Pabarazia shpesh është studiuar si pjesë e analizave më të gjera që mbulojnë varfërinë dhe
mirëqenien, megjithëse këto tri koncepte janë të dallueshme mes veti. Pabarazia është
gjithashtu një koncept shumë më i ngushtë sesa mirëqenia. (Julie A. Litchfield, 1999).
Pabarazia është e ndryshme nga varfërinë por kanë lidhje mes veti. Pabarazia ka të bëjë me
konceptet e standardeve jetësore përgjatë një popullate të tërë, ndërsa varfëria fokusohet
vetëm tek standardi i jetës kur niveli i varfërisë bije nën nivelin e pragut. Si sandardi i jetës
po ashtu edhe varfëria janë natyra shumëdimensionale sepse të dyjat përdoren për ndryshimet
në mirëqenie tek njerëzit ose grup të njerëzve, e kjo është pabarazia.

Ky shumëdimension nënkupton për shembull zhvillimet e fundit ekonomike në definimet e
pabarazisë dhe në pabarazinë ekonomik definohet si: “ pabarazi themelore që lejon një
zgjedhje të caktuar individuale materiale dhe mohon zgjedhje të tjera të njejta individuale”.
Ky definicion gjithashtu i referohet fokusit fundamental të pabarazisë nëpërmjet grupit dhe
individit. (Andrew McKay, 2002).

Ka shumë arsye që studiuesit merrën me problemin e pabarazisë dhe dëshmojnë rëndësinë e
pabarazisë:
➢ Çështjet e pabarazisë për varfërinë- për të përcaktuar një nivel të të ardhurave,
edukimit, pronësisë së tokave, etj, pabarazia në të gjitha këto karakteristika nënkupton
humbje në nivele të larta në këto dimensione;
➢ Çështjet e pabarazisë për rritjen- në bazë të studimeve dhe dëshmive vendet me
nivele të larta të pabarazisë kanë ulje të rritjes ekonomike;
4

➢ Pabarazia ka të bëjë me të drejtën e vet- rreth pabarazisë ka shumë pyetje lidhur
me çështjen etike, si ndikoi pabarazia tek individët apo tek grupet?;
➢ Pabarazia shpesh është një faktor i rëndësishëm pas krimit- konflikete dhe
trazirat sociale të dhunshme janë shpesh kontribut i varfërisë, pabarazia është e
rëndësishme se mund të shfaqet në grupet e caktuar etnike;
Pabarazia ka gjasa të jetë shumë e rëndësishme për të arritjen e zhvillimit të qëllimeve
mijëvjeçare- kjo nuk ka të bëjë vetëm me të ardhurat por edhe me strategjitë. (Andrew
McKay, 2002).
2.3. Faktorët që ndikojnë në pabarazinë e të ardhurave

Modeli tradicional i pabarazisë së të ardhurave që është kurba e Kutznets, ka argumentuar sa
faza fillestare e pabarazisë mund të vërehet tek dallimet në paga, dallimet midis punonjësve
të kualifikuar dhe pakualifikuar.

Pabarazia është rezultat i aftësive të ndryshme dhe produktivitetit që shërben si një motivim
për përmirësimin e aftësive dhe produktivitetit. Ndonjëherë ndodhë që pabarazia të jetë e
dëshirueshme për shkak se mendohet se përmirëson aftësitë dhe produktivitetin, disa të tjerë
mendojnë se pabarazia është e padëshirueshme sepse ndikon në mos rritjen e ekonomisë.
Arsyje e sjelljes së pasojave negative janë: shpenzimet joproduktive të të pasurve, politika e
diskriminimit dhe paqëndrueshmëria. (Wider, U.N.U., 2015).

Pabarazia e të ardhurave, e cila nënkupton shpërndarjen e pabarabartë të të ardhurave
ndërmjet familjeve, është një çështje shumë e rëndësishme në zhvillimin ekonomik. Matësit
precis të pabarazisë së të ardhurave janë poashtu shumë të rëndësishëm në pabarazinë e të
ardhurave ku çdo matje duhet të plotësojë katër kritere:
➢ Parimin e anonimitetit;
➢ Parimin e popullimit;
➢ Parimin e të ardhurave relative;
➢ Parimin e Daltonit. (Sara Rose, 2011).
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Ka shumë faktorë që ndikojnë në pabarazinë e të ardhurave, ku disa nga ta do t`i përmendimi
në vijmë:
1. Faktorët ekonomik;
2. Faktorët demografik;
3. Faktorët politik;
4. Faktorët kulturor dhe mjedisor;
5. Faktorët makroekonomik. (Anneli Kaasa, 2005)
2.3.1. Faktorët ekonomik
Kur flasim për faktorët ekonomik duhet t`i kuptojmë faktorët që ndikojnë në zhvillimin
ekonomik. Këta faktorë janë: pasuria e një vendi, rritja ekonomike, zhvillimi teknologjik dhe
zhvillimi i strukturave ekonomike. (Anneli Kaasa, 2005).
GDP është matësi kryesor i pasurisë për person, më së shumti përdoret në lidhje me
pabarazinë e të ardhurave në kuadër të faktorëve ekonomik. (Sara Rose, 2011).
2.3.2. Faktorët demografik
Grup tjetër i rëndësishëm i pabarazisë së të ardhurave janë edhe faktoët demografik. Këta
faktorë janë: urbanizmi, mosha e popullimit dhe përbërja e familjes. Poashtu ky grup përfshin
edhe format e ndryshme të edukimit si mund të jenë niveli i edukimit të popullësisë, edukimi
i pabarazisë dhe edukimi i shpënzimeve. (Anneli Kaasa, 2005).

Faktori më i rëndësishëm demografik është urbanizimi. Ky faktor më së shumti ndërlidhet
me industrializmin, ku në bazë të logjikës nënkuptohet se ky faktorë ndikon në pabarazinë e
të ardhurave për shkak të fitimeve të larta në sektorin industrial, duke çuar në potencialin për
një ndryshim në të ardhurat midis punonjësve urbanë në sektorin industrial dhe punëtorëve
ruralë në sektorin bujqësor. (Sara Rose, 2011).
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2.3.3. Faktorët politik
Edhe faktorët politik supozohet të ndikojnë në pabarazinë e të ardhurave. Disa nga këta faktor
janë: aksionet e qeverisë, sektori privat, demokratizimi, liberalizimi.
Aksionet në sektorin e qeverisë në ekonomi më së shumti janë unifrom me shpenzimet e
qeverisë në GDP. (Anneli Kaasa, 2005).
2.3.4. Faktorët kulturor dhe mjedsor
Ky grup i faktorëve poashtu ndikon në pabarazinë e të ardhurave dhe këtu bëjnë pjesë:
përqëndrimi i tokës, llojet e kulturave, ekonomia e errët, korrupsioni dhe bllokimi i burimeve
natyrale. Në vendet që kanë karakteristik historik përqendrim e tokës, pabarazia më e madhe
e qirasë së tokës lidhet me të pabarazia më e lartë e të ardhurave në tërësi. (Anneli Kaasa,
2005).
Korrupsioni është një faktorë që është i lidhur me kulturën e një vendi, për këtë arsyje mund
të jetë më i përhapur në disa vende në krahasim me vendet tjera. Kjo ishte poashtu e përhapur
edhe në ekonomin e tranzicionit gjatë viteve 1990. (Sara Rose, 2011).
2.3.5. Faktorët makroekonomik
Në dy dekandat e fundit edhe faktorët makroekonomik janë vlerësuar se ndikojnë në
pabarazinë e të ardhurave. Është vlerësuar se përmes zhvillimit ekonomik vlerësohen
ndikimet e faktorëve makroekonomik dhe për këtë arsye faktorët ekonomik konsiderohen si
faktorë të lidhur me zhvillimin ekonomik dhe kanë ndikim më të madhë në pabarazinë e të
ardhurave. Inflacioni, papunësia, zhvillimet financiare, eksporti, importi, investimet e huaja
konsiderohen të jenë faktorë makroekonomik. (Anneli Kaasa, 2005)

Në kuadër të faktorëve markoekonomik më i rëndësishëm është faktori i Investimeve të
Huaja Direkte sepse mund t`i tërheq efektet potenciale të rritjes së mundësisve në tregjet
ndërkombëtare. (Sara Rose, 2011).
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2.4. Teoritë e shpërndarjes së të ardhurave

Fusha e teorisë së shpërndarjes së të ardhurave ka pas më shumë vëmendje nga studiuesit
para pesë viteve, po ky problem është pranuar si çështje e rëndësishme studime për afër 1520 vjet.
Këto zhvillimet e teorive janë shkaktue urgjentisht duke shkuar përtej modeleve të agjenteve
përfaqësues dhe zhvillimi i mjeteve të reja e modeleve të ndryshme të përpunuara të ekuilibrit
nëpërmjet agjenteve, por ndoshta nga zhvillimet e shumta të kohëve të fundit të pabarazisë
së të ardhurave dhe zhvillimit të vendeve. (Thomas Piketty, 1998).

Analiza e faktorëve të shpërndarjes së të ardhurave konsiderohet si një problem kryesor
politikal-ekonomik tek ekonomistët klasik siç është David Rikardo. Interesi për analizën e
faktorëve të shpërndarjes fillojë që nga vitet e 2000-ta. Ishin tri arsye që quan në analizën e
këtij problemi:
➢ E para, analiza e faktorëve të të ardhurave është e nevojshme për të kuptuar
marrëdhenien në mes të ardhurave dhe nivelit makroekonomik dhe të ardhurave
individuale krahasuar me ato familjare;
➢ Së dyti, analiza e faktorëve të të ardhurave mund të ndihmojë në shpjegimin e
pabarazisë në të ardhura personale;
➢ Së treti, adreson problemet e drejtësisë sociale me drejtësisë qfarë do qoftë burimi i
të ardhurave. (Maura Francese and Carlos Mulas-Granados, 2015).
Shpërndarja e të ardhurave ka qenë tema më kryesore e literaturave ekonomike dhe e
debateve politike dhe sociale. Mëqenëse ndryshimet e shpërndarjes së të ardhurave tregojnë
ndryshimet relative në grupet e ndryshme sociale e bënë të nënkuptojë se ky fenomen është
i lidhur ngushtë me çështjet e mirëqenies sociale dhe drejtësisë sociale në lidhje me
pabarazinë e të ardhurave. (Martin Adler, Kai Daniel Schmid, 2011).

Teorit e shpërndarjes së të ardhurave qoftë për individin apo ashtu edhe për grupin në shoqëri
janë është shpjeguar në shumë literatura ekonomike e sidomos nga ekonomisti më i madh
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Adam Smith e që këto shpjegime vazhduan deri më sot. Poashtu, edhe autori David Ricardo
në parathenien e librit “Parimet e Politikës Ekonomike dhe Taksimit” ka thënë se ligjet e
shpërndarjes përcaktojnë parime kryesore të politikave ekonomike.
Kjo fushë ka kohë që shpie shumë studiues të kryjen studime lidhur me këtë çështje. Njëra
arsyje që ekonomistët e gjejnë të nevojshme për studimin e kësaj çështje është se shpërndarja
e të ardhurave është e lidhur me çështjet normative të barazisë dhe drejtsisë.

Disa autorë të tjerë kanë gjetur se problemet normative kanë lidhje atraktive me tiparet e
kësaj fushe dhe kanë ngritur sfidat e sqarimit ndërmjet aspekteve normative dhe pozitive të
analizimit të shpërndarjes së të ardhurave, me fjalë të tjera kanë ndar shpjegimet përmes
drejtësisë. Të dyjat aspektet si ato pozitive edhe ato normative janë sot prezente, e që njëra
siguron teorinë pozitive të shpërndarjes së të ardhurave si përpjekje për ta vlerësuar
shpërndarjen e të ardhurave si në pikëpamjen e ligjësisë poashtu dhe drejtsisë.

Zhvillimi i teorisë pozitive së shpërndarje së të ardhurave është e lidhur me politikat
rishpërndarese të të ardhurave, me të cilën duhet marrë parasysh edhe analizën pozitive të
shpërndarjes së të ardhurave. (Agnar Sandmo, 2013).
Në ekonomi analiza e shpërndarjes të të ardhurave ka dy kuptime: shpërndarja funksionale e
të ardhurave ( shpërndarja e të ardhurave ndërmjet faktorëve) dhe madhësia e shpërndarjes
së të ardhurave ( shpërndarja e të ardhurave ndërmjet personave). (Frank A. Cowell, 2007).

2.4.1. Shpërndarja funksionale e të ardhurave

Shpërndarja funksionale e të ardhurave është një ndër analizat kryezore ekonomike të
çmimeve relative, outputit dhe punësimit. Ka shumë teori të shpërndarjes së të ardhurave që
konrrespondojnë me ideologji dhe teori të ndryshme të qëndrime po që kanë qëllimin e
përbashkët. Megjithatë, këto analiza të ndryshme zakonishtë fokusohen në konceptet bazike
të ekonomisë: përdorimi i faktorëve të prodhimit: toka, puna dhe kapitali dhe këstet e
pagesave për shërbimet e tyre siç janë: qiraja, pagat dhe fitimet.
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Qasja konvencionale shërben t`i sqarojë pyetjet e shpërndarjes si pjesë e analizës
neoklasiciste të çmimeve dhe burimeve të shpërndarjes. Të gjitha kompanitë konkurruese
çmimi është elementi bazë që kompanitë caktojnë nivelin e prodhimit që të kenë fitime të
mjaftueshme me këtë çmim që ata përcaktojnë. Me këtë studim kuptojmë se çmimi siguron
ekulibrin e të gjithë tregtarëve.
Pra, në bazë të ekonomisti Ricardo shpërndarja funksionale e të ardhurave është përcaktimin
automatik i mekanizimit të tregut. (Frank A. Cowell, 2007).
2.4.2. Shpërndaje personale e të ardhurave
Shpërndarja e të ardhurave nëpërmjet personave ose familjeve munde të jetë i paisur sikurse
një skenar. Çelësi i përcaktimit të të ardhurave në rastet e familjeve janë: kursimet familjare,
vetinvestimet në kapitalin njerësor, çmimet për edukimin e fëmijëve është sinjali i çmimeve.
Për të nxjerr përfundime për shpërndarjen e të ardhurave duhet t`i kemi parasysh evoluimin
e të drejtave të pronësisë. (Frank A. Cowell, 2007).
Kjo është shpërndarja që shpjegohet shpërndarja në familje përmbrenda ekonomisë.

Shpërndarja e të ardhurave personale përbëhet nga:
1. Shpërndarja primare e të ardhurave- kjo shpërndarje e të ardhurave personale
(familjare) përbëhet nga shumë faktorë e ndryshëm që ndikojnë në të ardhurat e çdo
familje para taksimit dhe subvencioneve, duke qenë se përcaktohet nga tregjet dhe
instuticioneve tregtare;
2.

Shpërndarja sekondare e të ardhurave- kjo shpërndarje personale paraqitet pas
zbritjes së taksave dhe pagesave të transfereve;

3. Shpërndarja terciare e të ardhurave- kjo shpërndarje e të ardhurave personale
paraqitet kur pranojmë fitime nga shpenzimet publike dhe ato i shtojmë si të ardhurat
tona familjare pas zbritjes së taksave dhe subvencioneve. (Humanity Divided:
Confronting Inequality in Developing Countries).
Për t`i përkufizuar shpërndarjen e të ardhurave personale varët nga dy gjëra: ndihma përmes
faktorëve të shpërndarjes së të ardhurave dhe kthimi i atyre faktorëve. Në ekonomi
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konsiderohen dy faktorë të prodhimit: kapitali dhe puna, ku prodhimi agregat jepet përmes
formulës:
Y = F (K, L)
Duke supozuar të gjithë se të gjithë faktorët ofrojnë një njësie pune, përmes kësaj formule
paraqesim faktorët e të ardhurave të tregut:
Yi = wi + rKi
Wi- Paga,
Ki- Kapitali,
Yi- Të ardhurat individuale relative
Shpërndarja e të ardhurave personale përbëhen nga tre faktorë: nga shpërndarja e faktorëve
të kapitalit, shpërndarja e faktorëve të punës dhe të ardhurave personale. Nëse shpërndarja e
kapitalit më shumë e pabarabartë se puna, një rritje e shpërndarjes së punës mund të ulë
pabarazinë e të ardhurave. (Emilie Daudey, Cecilia García-Peñalosa, 2005)
2.5. Matësit të pabarazisë së të ardhurave

Për të kuptuar natyrën dhe efektet e pabarazisë së të ardhurave duhet që të përdorim matje të
ndryshme për t`i rishkuar ndryshimet e nevojshme. Përdorimi i procedurave matematikore
dhe mjeteve statistikore i zhvillojnë këto matje, por kjo është edhe një procedur e përbashkët
e studimeve ekonomike të pabarazisë së të ardhurave. (Jorge A. Charles-Coll, 2011).
Kemi disa lloje të matjes së pabarazisë së të ardhurave, disa prej tyre përmendim:
1. Gjerësia R (Range R);
2. Devijimi mesatar relativ M (Relative Mean Deviation M);
3. Varianca V (Variance V);
4. Koeficienti i Variacionit c ( Coefficient c);
5. Koeficienti Gini G ( Coefficient G);
6. Varianca e logaritimit v ( Variance log v);
7. Kurba e Lorencit. ( Frank A. Cowell, 2009).
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2.5.1. Gjerësia R
Si matje të parë të pabarazisë kemi që nënkupton distancë, formula e kësaj matje paraqitet si:
R= Ymax- Ymin
Vlerat Ymax, Ymin janë maksimumi dhe minimumi i të ardhurave që shqyrtohen. Ky tregues
përdoret për vlerësimin e dy vlerave ekstreme. Në praktikë përpiqemi të gjejmë problemin
duke përdorur një koncept që është më shumë i fuqishëm: të marrë hendekun midis të
ardhurave të personit që shfaqet saktësisht pothuajse, tre minutat të fundit në shqyrtimin atij
personit. ( Frank A. Cowell, 2009).
2.5.2. Devijimi mesatar relativ (M)
Sipas Schutz (1951), devijimi mesatar relative njëri ndër matësit më të thjeshtë të pabarazisë
së të ardhurave, por diferenca nga matësit tjerër është se nuk merr parasysh vetëm ekstremin
e vlerave të shpërndarjes. Shmangia mesatare relative krahason në thelb nivelet e të ardhurave
të çdo individi me të ardhurat mesatare të popullsisë, atëherë shumat e vlerave absolute të
dallimeve mes tyre e sheh atë si një proporcion të të ardhurave totale.
Formula për llogaritjen e këtij matësi është si në vijmë:
D= ∑𝒏𝒊=𝟎|𝝁 − 𝜸𝒊|𝒏𝝁
D- është vlera mesatare e devijimit relativ
𝜇- vlera mesatare e të ardhurave të popullësisë
n- madhësia e popullësisë
𝛾𝑖- të ardhurat individuale.
Dobësia e kësaj matje të pabarazisë vjen nga fakti se është i pandjeshëm ndaj transferimeve
regresive, kjo është, për transfertat nga individë më të varfër nën të ardhurat mesatare tek ato
më të pasura. (Jorge A. Charles-Coll, 2011).
2.5.3. Varianca (V)
Varianca është njëra nga mjetet më të thjeshta të matjes së pabarazisë së të ardhurave,
varianca nuk është shkallë e pavarur e të ardhurave. (Julie A. Litchfield, 1999).
Formula e variancës është:
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V= ∑𝒏𝒊=𝟎(𝝁 − 𝜸𝒊)𝟐 /𝒏
Varianca paraqet gjendjen e ndryshimit të niveleve të ndryshme të të ardhurave, por ka një
disavantazh sepse nuk është në gjendje të përmbush kërkesat e invariancës e cila kërkon
niveli i pabarazisë të mbetet i pandryshuar kur të ardhurat e gjithsecilit shumëzohen me
konstanten a. (Jorge A. Charles-Coll, 2011).
2.5.4. Koeficienti i Variacionit c
Koeficienti i variacionit ka ngecje në gjenerimin e problemit me mesatare të ndryshme, kjo
matje llogaritet përmes rrënjes katrore të variancës duke i ndarë nivelin mesatar të të
ardhurave.
Formuala e koeficientit të vareacionit është si në vijmë:

C=

√𝑽
𝝁

Një tipar shtesë i koeficientit të variacionit është fakti se është i ndjeshëm ndaj ndërrimeve
të të ardhurave në çdo nivel dhe në çdo drejtim, kjo e bën atë një zgjedhje tërheqëse për
matjen e pabarazisë. (Jorge A. Charles-Coll, 2011).
2.5.5. Koeficienti Gini G
Poashtu edhe një formë tjetër e matjes së pabarazisë së të ardhurave është koeficienti Gini ku
funksioni i tij bazohet tek kurba e Lorenzit. (The Equality Trust Research Digest: Trends &
Measures, 2011).
Indeksi Gini është matësi më i përdorshëm për matjen e pabarazisë të të ardhurave si në
literaturat ekonomike ashtu edhe në analizën e politikave.
Formula e indeksit Gini është:
𝑘

𝐺𝑦 = ∑ 𝐶𝑦𝑘 𝑆𝑘
𝑘=1

Gy- është indeksi Gini për të ardhurat totale y,
Cyk Sk- Treguesit e e të ardhurave për secilin komponetë.
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Treguesit të indeksit Gini tregojnë nivelin e shpërndarjes të pabarazisë për secilin komponetë
të të ardhurave.
Nëse treguesi kapital në indeks Gini është më i lartë se puna, një rritje rritje e punës sjellë
ulje në pabarazi. Indeksi Gini tregon nivel të suksesshëm të kur faktori kapital është më i
lartë se faktori punë. (Maura Francese and Carlos Mulas-Granados, 2015).
2.5.6. Varianca e logaritimit v
Kur përdorim logaritmin në të ardhurat atëhetë duhet pregatitemi t`i eleminojmë në fillim të
dhënat absolute pasi vlerat dalin si një konstante pas transformimit logaritmik dhe janë të
shkarkuar kur ndryshimet ndërmjet të ardhurave janë të llogaritura.

Formula e llogaritjes së variancës së logaritmit është:

L= ∑𝒏𝒊=𝟎

(𝐥𝐨𝐠𝐢 − 𝐥𝐨𝐠 𝝁)²
𝒏

Përparësia e këtij matësi është se theksojnë dallimet e të ardhurave më të ulëta të
shpërndarjes, ndërsa si disavantazh ka varësinë nga niveli mesatar i tëardhurave. (Jorge A.
Charles-Coll, 2011).
2.5.7 Kurba e Lorencit
Kurba e Lorenzit përbëhet nga boshti vertikal dhe horizental. Në boshtin horizental paraqitet
përqindja e popullimit të rradhitura në bazë të ardhurave nga i varfëri deri te i pasuri. Në
boshtin vertikal paraqitet përqindja e të ardhurave në shoqëri kjo shkon mes vlerave 0-100%.
Kur kurba arrin në 45 shkallë do të thotë se çdo person ka të ardhurat janë të barabarta. Kur
linja në kurbën e Lorenzit arrin në vlerën më të lartë apo në 100 shkallë atëherë këtu kemi të
bëjmë me pabarazinë më të lartë ku secili nga personat e pasur mban 100% e të ardhurave në
shoqëri.
Një raport tjetër i matjes së pabarazisë është edhe indeksi i Robin Hood. Ky indeks tregon
shpërndarjen e të ardhurave që duhet të rishpërndahen nga individet përmes të ardhurave
mesatare për të arritur një shkallë perfekte të pabarazisë. Indeksi i Robin Hood është distanca
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e maksimumit vertikal nëpërmjet kurbës së Lorenzit dhe linjës perfekte të pabarazisë. (The
Equality Trust Research Digest: Trends & Measures, 2011).
2.6. Edukimi dhe pabarazia

Edukimi dhe edukimi në pabarazi janë faktorët kryesor që ndikojnë në pabarazinë e të
ardhurave. Të sigurosh një edukim më të mirë në vendet e zhvilluara nënkupton të kesh një
zhvillim të lartë të nivelit të rë ardhurave.

Shpenzimi i kohës në edukim do të ishte mirë që të shtrihej tek njerëzit me nivel të ulët të të
ardhurave, varfëria do të thotë se kemi më pak efektivitet në edukim ose nëse nuk kemi
edukim të mjaftueshëm i cili minimizon shancet për sigurimin e punës me pagë adekuate dhe
të udhëheqin hendekun e gjërë të të ardhurave ndërmjet pasurisë dhe varfërisë të atij
komuniteti. Pastaj, edukimi dhe shpërndarja e të ardhurave janë çështje apo probleme shumë
të lidhura mes veti.

Në literaturën e teorisë së kapitalit njerëzor autori Tanzi shprehi se kapitali njerëzor është
elementi më vital, jo vetëm që shtyt rritjen dhe zhvillimin, por gjithashtu për t`i përkrahur
drejtimin e drejtësisë dhe barazinë në shoqëri.

Burimet njerëzore i sjellin zhvillimet ndërmjet shkathtësive dhe aftësive të edukimit, niveli i
barazisë arrihet përmes mbajtjës së shëndetit dhe ndjekjes së trajnimeve për edukim, ku e
gjithë kjo referohet si “investim në kapitalin njerëzor”.
Në shumë vende të botë niveli i edukimit është njëri nga faktorët përcaktues të nivelit të
pagesës. Pastaj themi se edukimi është i rëndësishëm të përcaktojë shkallën e drejtësisë të
shpërndarje së të ardhurave në një shoqëri.
Paraqitja e pabarazisë së të ardhurave paraqitet nga shumë shkaktarë, por njëri ndër
shkaktarët është edukimi dhe trajnimi. (Hisham H. Abdelbaki, 2012).
2.7. Ndikimi i edukimit në pabarazinë e të ardhurave
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Pabarazia në edukim është e rëndësishme për rritjen makroekonomike dhe zhvillimin e
standardit jetësor të individëve.
Për të matur pabarazinë në edukim nuk është e lehtë, studiuesit kanë tentuar të gjejnë metoda
të ndryshme për të matur atë. Këto metoda të studimit përfshijnë studimet cilësore të
studentëve dhe profesorave, ndërsa për të bërë analiza ekonomik për këtë çështje kanë
përdorur indeksin e Theil dhe koeficientin e Gini. Meqenëse kemi këto metoda të studimit të
pabarazisë në edukim por asnjëra nga këto nuk mund të themi së japin zgjidhjet
përfundimtare. Por, ka edhe mundësi dhe metoda të ndryshme për vlerësimin e pabarazisë në
edukim, nuk duhet që të bazohemi vetëm me një metodë por duhet të përdorim mundësitë
dhe metoda të ndryshme për shqyrtimin e pabarazive që lidhen me edukimin.
( James Jacob, Donald Holsinger, 2009).

Lidhja ndërmjet edukimit dhe të ardhurave është shumë e fortë. Edukimi shpesh referohet si
investim në kapitalin njerëzor. (Scott A. Wolla, Jessica Sullivan, 2017).
Pabarazia në edukim është e shkaktuar nga zgjerimi i edukimit të lartë që ndikoi
përfundimisht në pagat dhe punësimit. Edukimi po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në
përcaktimin e individit në zgjedhjen e profesionit dhe vendimin e tyre nëse do të bashkohen
me sektorin publik apo privat brenda. (Chenlu Wu, 2012).

Shpërndarja e të ardhurave është e lidhur me moshën mesatare të shkollimit dhe shpërndarjen.
Pabarazia e të ardhura ndikon në rritjen e pabarazisë në edukim. Prandaj, një rritje të
pabarazisë në edukim drejton qartë në rritjen më të madhe të pabarazisë së të ardhurave. Për
llogaritjen e pabarazisë në edukim përdoren matësit siç është Koeficienti Gini dhe Standardi
i Devijimit. (Jose De Gregorio, 2002).

Shpërndarja e edukimit është një faktor që ndikon në pabarazinë e të ardhurave. Zgjerimi i
edukimit rritë vitet mesatare të shkollimi për individ megjithatë, marrëdhënia ndërmjet nivelit
mesatar të arsimit dhe pabarazia në edukim nuk është e qartë. (Chenlu Wu, 2012).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Viteve të fundit tregu i punës ka ndryshuar në të gjithë botë, e gjithë kjo ndodhi si pasojë e
reformave të teknologjisë, globalizimit dhe rregullorëve. Këto ndryshime kanë ndikime në
fitime dhe në të ardhura.

Sidoqoftë, çfarëdo që mund të thuhet për origjinën e qëndrimit aktual në terma të pabarazia,
shumica e analistëve akademikë priren të bien dakord se një nga më të rëndësishmet
përcaktuesit e shpërndarjes së të ardhurave dhe mundësive jetësore është edukimi. Nëse ka
është diçka që mund t'i japë një avantazh anëtarëve të disavantazhuar të shoqërisë është e tyre
sasia e kapitalit njerëzor, veçanërisht e llojit të fituar nga arsimi. Në shoqëritë moderne,
arsimi fiton kryesisht nëpërmjet shkollimit formal.

Kornizat teorike për identifikimin e fenomeneve dhe ndryshimeve shoqërore janë aq të
ndryshme ndikojnë dhe kontribojnë në pabarazinë në edukim. Temat e edukimi lidhen
kryesisht me faktorët lokal, kombëtar ose ndërkombëtar duke patur parasysh rrethanat
kulturore, ekonomike, historike, politike dhe sociale.

Hulumtimet tregojnë se simulimet e politikave sugjerojnë që të zgjerohet edukimi sepse do
të vazhdojë të ndikojë në zvogëlimin e pabarazisë. Me zhvillimin e një vendi roli i edukimit
tek pabaraiza e të ardhurave fillon të zvogëlohet por, mund të rritet përmes një përqëndrimi
më të fortë në uljen e pabarazisë në cilësinë e edukimit.

Sipas statistikave përshkruese pabarazia në edukim ndryshon në të gjitha vendet e botës.
Vendet e pasura e kanë të ulët pabarazinë në edukim në krahasim me vendet e varfëra, të
gjitha këto vende shqetësohen për këtë problem sepse kjo ndikon në kontratat shoqërore,
rritjen e trazirave shoqërore, zvogëlimin e mundësive si dhe funksionalitetin politik.
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Pabarazia e të ardhurave dhe edukimi sot janë njëra nga problemet kryesore që ballafaqohen
shumica e shteteve të botës. Duke patur parasysh se Kosova përballet me probleme të shumta
ekonomike dihet se ky vend ballafaqohet me pabarazi të të ardhurave.

Arsyja e shqyrtimit të kësaj teme është se pabarazia e të ardhurave sot është një temë shumë
aktuale dhe se problemet sociale, politike dhe ekonomike çdo ditë e më shumë ndryshojnë
dhe me të njejtën ritëm ndryshojnë edhe pabarazia e të ardhurave.
Politika dhe sistemet demokratike zgjedhore ndikojnë në uljën e pabarazisë së të ardhurave.
Ndarja e barabartë e të drejtave sociale dhe krijimi i cilësive për standardet jetësore do të
krijonte në uljën e pabarazisë së të ardhurave.

Pabarazia e të ardhurave në Kosovë është më e larta në Evropë për shkak se të drejtat sociale
nuk janë hartuar nga organizatat ndërkombëtare për të pasur qëllim barazinë.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e hulumtimit e përdorur në këtë punim konsiston në kombinimin e të dhënave
sekondare.
Metodologjia e kërkimit përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të ndryshme
kërkimore dhe përpilmin e bazave të të dhënave në mënyrë që të analizohen të dhënat për
hulumtimin përkatës. Qasjet hulumtuese klasifikohen në dy kategori: kualitative dhe
kuantitative.
Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, është zgjedhur të përdoret metoda
kualitative si qasje hulumtuese. Metoda kualitative është zgjedhur sepse hulumtime dhe
studime të mëhershme vetëm pjesërisht kanë shpejguar pyetjen hulumtuese dhe nuk ka dijeni
të mjaftueshme për kontekstin e problemit dhe njohuritë aktuale përfshijnë fenomene
komplekse që duhet të organizohen dhe të analizohen më tutje.
Përmes studimeve nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtar, nga autorët të ndryshëm
do arrijmë t`i paraqesim rezultatet e nevojshme në pabarazinë në të ardhura dhe në edukim.
Mëqenëse pabarazia e të ardhurave dhe edukimit maten nga shumë tregues ne kemi
përzgjedhur hulumtimet të përllogaritura përmes koeficientit Gini. Hulumtimet janë bazuar
si tek te ardhurat ashtu edhe tek edukimi.
Hulumtimet kanë gjetur se shtetet e Azisë dhe Afrikës kanë pabarazi më të lartë në edukim,
ndërsa shtetet e Amerikës Qendore nga pabarazi më të lartë të të ardhurave. Kosta Rika prin
si shtet kryesor me pabarazi më të lartë, pastaj vjen Çile, Meksika.
Hulumtimet kanë treguar se shtetet e Evropës kanë pabarazi më të ulët në edukim, ndërsa
shtetet si: Kandaja, Finlanda, Amerika, Slovenia kanë treguar tregues të mirë sa i përketë
menaxhimit të pabarazisë së të ardhurave sepse këto shtete operojnë me pabarazi më të ulët.

19

5. REZULTATET
Ndryshimet në shpërndarjen e të ardhurave kanë qenë mjaft të ndryshme që nga viti 1970
madje ka pasur ndryshime edhe në vendet brenda të njëjtit rajon. Rritja e parabazisë së të
ardhurave ka ndodhur në vendet në zhvillim dhe të industrializuara.

Rajonet që vuajnë më së shumti nga ky problem janë: Afrika, Amerika Latine dhe më së
shumti ish-ekonomitë socialiste në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe në Azinë Lindore.
Supozohet se egzistojnë rritje të ndjeshme e pabarazisë dhe zakonisht ndodhin në vendet që
kalojnë një tranzicion ekonomik. Edhe pse në drejtim të zhvillimit të pabarazisë në ekonomitë
e tranzicionit ka qenë rritja e varfërisë dhe pabarazisë, në disa nga këto vende ka qenë shumë
më të mëdha se sa pritej.
Amerika Latine dhe Afrika janë rajone me një traditë me të ardhura të larta dhe pasuri të
qëndrueshme. Në këto rajone një rritje e pabarazisë në nivelet të larta ka pasur efekte serioze
në rritjen e normave e varfërisë. Gjithashtu në këto rajone, më së shumti në Afrikë, duhet që
t`i kushtohet rëndësi ofrimit të mundësive të barabarta për arsimin adekuat.

Ulja e shkallës së varfërisë për një kohë të gjatë nuk mund të bëhet nëse pjesa më e madhe e
popullësisë nuk ka qasje në arsimin profesional apo edhe në arsimin bazë.
Raporti i fundit i Bankës Botërore ka shumë debate për situatën nivelit të pabarazisë në të
gjithë botën. Tek shtetet aziatike ( Tajland, Filipine dhe Hong Kong) ka varijuar me rritje të
pabarazisë. Në vende të tjera të së njëjtës zonë (Koreja e Jugut, Tajvani, Japonia) pabarazia
qëndruar në një nivel modest. Në vende si Britania e Madhe, SHBA dhe Spanja pabarazia
është rritur në një nivel të lartë alarmant, ndërsa vendet skandinave kanë qenë në gjendje të
mbajë një shtet të mirëqenies me pabarazi modeste neto të të ardhurave.

Ndryshimet në pabarazinë e të ardhurave midis vendeve të industrializuara janë të paktën për
shkak të ndryshimeve të politikave të transferimit të qeverisë.
Shpërndarja e të ardhurave duket të jetë në rritje edhe në vendet e OECD-es. Fakti që rritja e
pabarazisë në të ardhura është për shkak i diferencave të rritjes së të ardhurave mbështet
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argumentin se zhvillimi i edukimit dhe përmirësimi i edukimit janë shkaqet r mundshme për
rritjen e pabarazisë dhe kjo marrëdhëniet duhet të shqyrtohen në detaje. (Honkkila, J.,1999).

Prandaj, ky problem specific paraqitet në në punimin e Nino-Zarazua, Roope and Trap, me
titull “Pabarazia botërore: Relativisht më e ulët, Absolutisht më e lartë”. Ky punim vendos
fazat duke ofruar vlerësimet e përditësuara dhe të rafinuara të pabarazisë në botë. Autorë
kanë përdorur fazat nga Unu-Wider (World Income Inequality Data Set) i cili është një burim
i besueshëm i treguesve të pabarazisë së të ardhurave në nivel vendi.
Autorët kanë kontibuar në këtë problem përmes tri mënyrave:
✓ Së pari, ata ofrojnë vlerësime të azhurnuara që mbulojnë periudhën nga viti 1975 deri
në vitin 2010, ndërsa vlerësimet më të hershme i përdorin të dhëna që përfundojnë
rreth mesit të viteve 1990;
✓ Së dyti, ata kanë sigurue gjetjet për të dyjat problemet siç janë: pabarazia relative dhe
matësit e saj. Sipas tyre pabarazia nuk ndikohet nga ndryshimet ku të ardhurat për të
gjitha ekonomitë familjare rriten me të njëjtat përqindje dhe matësit absolute (të cilat
llogarisin ndryshimet absolute të të ardhurave) si dhe ato qendrore, të cilat
kombinojnë elementet e masave relative dhe ato absolute;
✓ Së fundmi, ata kryejnë eksperimente kundërshtuese për të shqyrtuar nëse pabarazitë
absolute në rritje të të ardhurave mund të ishin shmangur nëse të gjitha vendet u
karakterizuan nga nivelet e ulëta të pabarazisë të rajonit nordik.
Nino-Zarazua Et al. konstaton se pabarazia e të ardhurave në botë është zvogëluar në mënyrë
të qëndrueshme gjatë tre dekadave të kaluara ku, pabarazia matet duke përdorur masa
konvencionale relative. ( Tony Addison, Jukka Pirttila, Fin Trap, 2017).
Në një studim të realizuar në Kinë për pabarazinë e të ardhurave dhe faktorët ndikues së tij.
Nga ky punim autorët pas hulumtimit të kryer kanë ardhur në këto gjetje:
✓ Faktorët e rritjes ekonomike ka shumë gjasa të ndikojnë tek matësi siç është
“Koeficienti Gini”, ku ndikon ky faktorë: krijimi i mundësive për punësim nga
rrjedhjet e rritjes ekonomike dhe është vendimtar zvogëlimi i pabarazisë veçanërisht
në zonat rurale dhe për të kapërcyer hendekun në të ardhurat rurale-urbane;
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✓ Të kuptuarit e rëndësisë së efektit pozitiv të nivelit të edukimit në pabarazisë është
domethënës sepse i nënkuptojmë ekzistencën mundësive të pabarabarta të edukimit
midis grupeve të ndryshme shoqërore, midis banorëve urbanë dhe ruralë dhe midis
rajoneve;
✓ Investimet janë poashtu faktorë i rëndësishëm që ndikon tek pabarazia. Investimet
ndikojnë pozitivisht sepse zvoglojnë pabarazinë dhe zhvillojnë ekonominë e një
vendi;
✓ Faktorët industrial kanë edhe ndikime pozitive dhe negative në pabarazinë e të
ardhurave. Është shumë e rëndësishme që të përmirësohet struktura institucionale e
sistemit të tregut, sipas rregullit të eleminohen sjelljet joadekuate të qeverisjes dhe
ta luftojmë korrupsionin. (Wang Xiaolu, 2006).
Në bazë të studimit të kryer nga një studiues për çështjen e pabarazisë në edukim ka ardhur
në këto gjetje:
✓ Edukimi ndikon në standardet e punës dhe jetës e sidomos në tregun e punës, kjo
është edhe arsyeja pse njerëzit e edukuar kanë jetën më të lehtë dhe më të mirë;
✓ Aspekti gjinor ndikon shumë në pabarazinë e të ardhurave sepse gratë vazhdojnë të
përjashtohen nga puna aktive;
✓ Cilësia e dobët e arsimimit në vendet rurale ndikojnë në pabarazinë e edukimit.
(Van der Berg, S., da Maia, C. & Burger, C. (2017).
Sipas një studimi të kryer pabarazinë në edukim në Kinë nga autori Min-Dong Paul Lee ka
ardhur në këtë përfundim: pabarazia në edukim më shumë paraqitet në vendet rurale, ku e
gjithë kjo vjen si pasojë e prespektivave të politikbërsëve që dëmtojnë vendin. Si rregullim
për këtë mund të bëjmë identifikimin e ndikimeve shkakësore në propabilitetin e tranzicionin
në mes provincave. (Lee, M.-D, 2006).

Ulja e edukimit në pabarazi qon në rritjen ekonomike të një vendi dhe përmes zhvillimit të
arsimimit arrijmë të rrisim produktivitetin. Për ta reduktuar pabarazinë në edukim duhet të
t`i ndjekim politikat rishpërndarëse dhe heqjen e mekanizmave institucional që diskriminojnë
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nivelin e arsimimit dhe t`i përdorin politikat arsimore për të përmirësuar drejtpërdrejt
fëmijëve të pafavorizuar. (Jo Blanden and Sandra McNally, 2015).

Hulumtimet tregojnë se pabarazia ndikon në rritjen ekonomike, zvogëlon nivelin e edukimit,
ulë investimet publike, rritë politikat jofunksionale. (Jared Bernstein, 2013).

Në vijmë do paraqesim në mënyrë grafike dhe tabelare pabarazinë në edukim dhe në
të ardhura në kontinetet dhe shtetet e ndryshme të botës sipas koeficientit Gini.
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Figura 1. Pabarazia në edukim sipas kontinentëve
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Në grafiku më lartë kemi paraqitur pabarazinë në edukim në të gjitha kontinetët e botës. Nga
grafiku shohim se: Afrika ka pabarazinë e edukimit më të lartë në krahasim me kontinetët
tjerë, koeficienti i tij është 6.1. Më pas vijon kontinenti i Azisë Jugore me koeficient 5.9,
Afrika Verilindore me 4.2, Amerika Qendrore me 4, Oqeania me 3.9, Azia Lindore me 3.8,
Caribbean me 3.7, Azia Qendrore me 2.3, Amerika me 2.1, Azia dhe Evropa Perendimore
me 2.0, ndërsa kontinenti i Evropës në përgjithësi ka koeficinetin Gini më të ulët se vendet
tjera që është 1.2. Në bazë të kësaj grafike kuptojmë se Evropa e ka pabarazinë në edukim
më të ulët në krahasim me vendet e tjera të botës.
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Tabela 1. Pabarazia e të ardhurave sipas Koeficientit Gini në shtetet e ndryshme

LOCATION

INDICATOR

SUBJECT

MEASURE

FREQUENCY

AUS

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

TIME
2014

Value
0.337

AUT

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.279

AUT

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.274

AUT

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.276

BEL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.265

BEL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.266

BEL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.268

CAN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.32

CAN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.313

CAN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.318

CZE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.259

CZE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.257

CZE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.258

DNK

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.254

DNK

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.256

DNK

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.263

FIN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.262

FIN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.257

FIN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.26

FIN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.259

FRA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.291

FRA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.293

FRA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.295

DEU

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.292

DEU

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.289

DEU

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.293

GRC

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.342

GRC

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.339

GRC

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.34

HUN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.288

ISL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.241

ISL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.246

IRL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.308

IRL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.298

IRL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.297

ITA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.325

ITA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.326
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ITA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.333

KOR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.302

KOR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.302

KOR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.295

LUX

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.306

MEX

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.459

NLD

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.287

NLD

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.303

NLD

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.288

NLD

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.285

NZL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.349

NOR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.252

NOR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.257

NOR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.272

POL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.299

POL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.298

POL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.292

PRT

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.341

PRT

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.338

PRT

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.336

SVK

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.269

SVK

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.247

SVK

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.251

ESP

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.345

ESP

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.344

ESP

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.345

SWE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.268

SWE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.274

SWE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.278

SWE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.282

CHE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.295

CHE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.297

CHE

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.296

TUR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.39

TUR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.398

TUR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.404

GBR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.358

GBR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.356

GBR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.36

GBR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.351

USA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.396
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USA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.394

USA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.39

USA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.391

CHL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.465

CHL

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.454

EST

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.357

EST

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.346

EST

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.33

ISR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.36

ISR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.365

ISR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.36

ISR

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.346

SVN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.254

SVN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.251

SVN

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.25

LVA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.351

LVA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.35

LVA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.346

LVA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.347

LTU

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.352

LTU

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.381

LTU

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.372

CRI

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.494

CRI

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2014

0.485

CRI

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.479

CRI

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2016

0.484

CRI

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2017

0.48

ZAF

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2015

0.62

BRA

INCOMEINEQ

GINI

INEQ

A

2013

0.47

Në këtë tabelë është paraqitur pabarazia e në të ardhura të shteteve të ndryshme më me ndikim
që janë pjesë e kontinentëve të ndryshme. Ky hulumtim është realizuar nga OEDC në vitin
2017, ku si matës për këtë pabarazi ka zgjedhur koeficientin ose indeksin Gini. Kolona e
parë e kësaj tabele paraqet emrat e shteteve, e dyta definon titullin që në këtë rast kemi
pabarazinë në të ardhura, kolona e tretë tregon se matja pabarazisë është bërë përmes
koeficientit Gini, frekuenca është A, kolona e parafundit paraqet vitet dhe vlera tek kolona e
fundit.
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Nga tabela vërejm këto gjetje:
✓ Kosta Rika është shteti që ka pabarazi në të ardhura më të lartë se të gjithë shtetet
tjera, sidomos në vitin 2013 ku vlera e pabarazisë është 0.494, nga tabela shohim që
në këtë shtet edhe në vitet 2014, 2015, 2016, 2017 ka pabarazinë shumë të lartë;
✓ Shteti i dytë që ka pabarazinë e lartë në të ardhura është Çile me koeficient 0.465 në
vitin 2013, ndërsa në vitin 2015 ka patur një rënie të lehtë me 0.454;
✓ Meksiko po ashtu gjatë vitit 2014 ka hasur me pabarazi të lartë në të ardhura me
koeficient 0.459.
Nga kjo vërejmë se shtetet e Amerikës Qendrore prijnë më shumë në pabarazinë e të
ardhurave.
✓ Slovenia gjatë viti 2015 ka operuar me një pabarazi më të ulët në të gjithë botën me
koeficient 0.25, duke e krahasuar me vitet paraprake 2014, 2013 që ka operuar me
koeficiente me vlerën mbi 200. Ky është një shëmbulll i mirë për Sllovenin;
✓ Finlanda gjatë viti 2016 operoi gjithashtu me pabarazi të ulët me koeficient 0.26, duke
e krahasuar me vitet paraprake që vlerat e koeficientit ishin mbi 200;
✓ Kanadja gjatë vitit 2013 operoi me pabarazi më të ulët në krahasim nga të gjithë
shtetet e botës me koeficient 0.32.
Nga të dhënat tabelare dhe nga gjetjet e hulumtimti vërejm se vendet e Evropës dhe Amerikës
kanë pabarazi më të ulët tek të ardhurat ndërsa në vendet e Amerikës Qëndrore pabarazia në
të ardhura është e lartë.
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6. DISKUTIME DHE KONKLUZIONE
Duke patur parasysh të gjitha që diskutuam dhe shpjeguam në punim përmes kapitujve të
ndërthutur në mes veti kemi arritur në disa përfundime dhe rekomandime:
Në shumë trajtime, të ardhurat janë subjekt që luan një ose dy role: të ardhurat si përfaqësim
i mirëqenies ekonomike dhe të ardhurat si komand e burimeve. Mospërfillja e këtyre dy
roleve mund të vijë si shkak i çështjes së kohës dhe rrezikut.

Pabarazia ka gjasa të jetë shumë e rëndësishme për të arritjen e zhvillimit të qëllimeve
mijëvjeçare- kjo nuk ka të bëjë vetëm me të ardhurat por edhe me strategjitë.
Faktorët kryesor të pabarazisë së të ardhurave janë: faktorët politik, ekonomik, Faktorët,
faktorët demografik, faktorët politik, faktorët kulturor dhe mjedsor dhe faktorët makroekonomik.

Teoritë kryesore të shpërndarjës së të ardhurave janë:

✓ Shpërndarja peronale të ardhurave;
✓ Shpërndarja funksionale e të ardhura.
Matësit kryesor e pabarazisë së të ardhurave janë: gjerësia, devijimi mesatar relativ, varianca,
koeficienti i variacionit, koeficienti Gini, varianca e logaritimit dhe kurba e Lorencit.

Edukimi dhe edukimi në pabarazi janë faktorët kryesor që ndikojnë në pabarazinë e të
ardhurave. Të sigurosh një edukim më të mirë në vendet e zhvilluara nënkupton të kesh një
zhvillim të lartë të nivelit të rë ardhurave.

Pabarazia në edukim është e rëndësishme për rritjen makroekonomike dhe zhvillimin e
standardit jetësor të individëve.
Përmes hulumtimeve të bëra nga OECD për pabarazinë në të ardhura dhe në edukim kemi
ardhur në këto gjetje:
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✓ Afrika është kontinenti që më së shumti përballet me pabarazinë në edukim me një
koeficient Gini prej 6.1;
✓ Koeficient të lartë me 5.9 ka edhe Azia Jugore;
✓ Kontinenti i Evropës ka pabarazinë më të ulët në edukim me koeficient 2.1;
✓ Slovenia gjatë viti 2015 ka operuar me një pabarazi më të ulët në të gjithë botën me
koeficient 0.25;
✓ Kosta Rika është shteti që ka pabarazi në të ardhura më të lartë se të gjithë shtetet
tjera;
✓ Kanadaja gjatë viti 2013 ka operuar me një pabarazi më të ulët në të gjithë botën me
koeficient 0.32;
✓ Finlanda gjatë viti 2016 operoi gjithashtu me pabarazi të ulët me koeficient 0.26.

Disa nga rekomandimet më të rëndësishme të këtij punimi janë:
❖ Politikbërësit duhet të punojnë shumë në reduktimin e pabarazisë së të ardhurave, si
dhe rritjen e mirëqenies së përgjithshme, duhet të përqendrohen në përkrahjen e shtesë
të familjeve në grupet me të ardhura të ulëta;
❖ Të bëhen hulumtime të vazhdueshme nga qeveria si dhe nga institutet hulumuese për
të kuptuar shkaqet e pabarazisë dhe të krijohen mundësitë e përmirësimit të saj;
❖ Të krijohet një lidhje e qëndrueshme në mes mirëqenies së komunitetit dhe të
ardhurave me nivel rajonal;
❖ Të krijohen vende të reja pune për luftimin e problemeve sociale dhe uljën e
pabarazisë;
❖ Krijimin e një strategjie për luftimin e varfërisë;
❖ Krijimi i një qasje të përgjithshme rajonale për shkëmbimin e eksperiencave pozitive
në mënyrë që të kontribojë në procesin rajonal.
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